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BazÝ Bitki TohumlarÝnda ‚imlenmenin Aktivasyonu
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Zonguldak Karaelmas †niversitesi BartÝn Orman FakŸltesi 71400, BartÝn-T†RKÜYE
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…zet: AraßtÝrmamÝzda TŸrkiyeÕde doÛal olarak yayÝlÝß yapan Ÿ• odunsu taksonun tohumlarÝnda •imlenmenin aktivasyonu denemeleri
ger•ekleßtirilmißtir. Bitki tohumlarÝnÝ •imlendirme yšntemlerinden olan Ò Katlama Ò yšntemi •ok zaman aldÝÛÝndan daha hÝzlÝ
•imlenme olanaÛÝ saÛlayan yšntemlerin bulunmasÝ ama•lanmÝßtÝr. Her Ÿ• taksona ilißkin sonu•lar aßaÛÝdadÝr.

Ostrya carpinifolia Scop. ( = KayacÝk ) TŸrkiyeÕde Orta ve DoÛu Karadeniz baßta olmak Ÿzere Antalya, Adana ve Antakya ormanlarÝnda
Carpinetum zonunda doÛal yayÝlÝß yapar; 20 m kadar boylanan bu tŸr daÛÝnÝk tepe yapÝsÝna sahip olup Betulaceae familyasÝ Coryleae
alt familyasÝ Ostrya L. cinsine aittir. ‚oÛunlukla Carpinus L. cinsiyle karÝßtÝrÝlmakta; ormancÝlÝÛÝmÝzda bu aÛaca gereken šnem
verilmemektedir. Bu tŸrŸn tohumlarÝnda •imlenme engeli vardÝr. Bu engeli aßmak ve kÝsa zamanda •imlenme saÛlamak i•in beß
deÛißik •imlendirme tekniÛi uygulanmÝß ve aßaÛÝdaki •imlenme yŸzdeleri elde edilmißtir. Kontrol (suda) % 16; Kaynatma % 18;
Oksijenli su ile muamele % 32; P.S.- AG 30 mg / l % 64; P.S.- K 30 mg / l % 56.
Taxus baccata L. (= Porsuk) nÝn TŸrkiyeÕde nesli tŸkenmektedir ve yer yer korunmaya alÝnmÝßtÝr. EndŸstriyel Ÿretiminde tohumlarÝnÝn
•imlenme engelinin giderilmesi i•in yapÝlan denemelerinde en iyi sonu• ÒP. S. Ð AG 35 mg /1Ó hormonunda elde edilmiß olup % 15
Ð 35 oranÝnda •imlenme oranÝna ulaßÝlmÝßtÝr. Rosa canina L (= Kußburnu) gÝda sektšrŸnde dikkat •ekmektedir. EndŸstriyel
Ÿretiminde •imlenme engelinin giderilmesi i•in yapÝlan denemelerde en iyi sonu• ÒP. S. AG 50 mg/l Ò hormonunda elde edilmiß ve %
22,2 •imlenme oranÝna ulaßÝlmÝßtÝr.
Anahtar SšzcŸkler: Rosa canina L.; Taxus baccata L.; Ostrya carpinifolia Scop.; ‚imlenme engeli; ‚imlenmenin aktivasyonu;
Fitohormon.

Activation of the Germination on the Seeds of Some Plants
Abstract: In this study, activation experiments of germination were done in three species seeds which are naturally distributed in
Turkey. Because ÒThe stratification methodÓ needs a long time, a new and faster germination method was sought. The results of
the three species are below. Ostrya carpinifolia Scop naturally exists in the Black Sea region, Central Anatolia and as well as in
Antalya, Adana and Antakya forests in the Carpinetum zone. This decidous species is from the Betulacea family, Coryleae subfamily,
Ostrya L. genus and can be 20m in height with an irregular canopy. Generally, it is confused with Carpinus L. and foresters do not
pay sufficent attention to this species. Seeds have a germination obstacle. In order to overcome this obstacle and provide a faster
germination, 5 different germination techniques were applied; Control 16% (in water); Boiling 8%, treatment with hydrogen
peroxide 32 %; 64 % (P.S.- AG 30 mg / l) , 56 % (P.S Ð K 30 mg./ l) .
The Taxus baccata L is in danger of extinction and is under protection in Turkey. The result of experiments done in industrial
production for germination obstacle prevention showed that the best result was obtained with ÒP.S.-K 35 mg/lÓ hormone, and the
percentage of germination was 15-35 %. Rosa canina L is important in the food sector. The result of experiments done in industrial
production on the germination obstacle showed that the best results were obtained with ÒP.S.-AG 50 mg/lÓ hormone and the
germination percentage was 22.2 %.
Key Words: Rosa canina L; Taxus baccata L.; Ostrya carpinifola Scop.; Germination obstacle; Activation of germination;
Phytohormon.

Giriß
Tohumu Òtohumlu bitkilerde (Spermatophyta)
dšllenme sonucunda yumurta hŸcresinden olußan ve yeni
bir bitki olußmasÝnÝ saÛlayan tanedirÓ ßeklinde
tanÝmlayabiliriz. Tohum olußurken bir takÝm aßamalardan
ge•mektedir. …ncelikle dšllenmiß yumurta hŸcresi
Embriyo ya gelißmektedir. Embriyo ise Endosperm i•inde

yer almaktadÝr. Kimi bitki tŸrlerinin tohumlarÝnda
Endosperm •ok incedir ya da hi• bulunmamaktadÝr.
Endosperm tohum i•erisindeki EmbriyoÕnun olußumunda
gerekli yapÝcÝ maddelerin deposu gšrevini yapmaktadÝr.
AyrÝca
Endosperm
tŸm
Gymnospermler
de
Angiospermlerden
farklÝ
olarak
dšllenmeden
olußmaktadÝr. Embriyo genel olarak tohumlarÝn uzun
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ekseni yšnŸnde ve tam ortasÝnda bulunmaktadÝr. Her
EmbriyoÕnun Kšk•Ÿk (Radicula), Gšvdecik (Plumula),
‚enekler (Cotyledonlar) olmak Ÿzere kÝsÝmlarÝ
bulunmaktadÝr. Embriyo tohum i•inde bulunan minyatŸr
bir bitkidir denilebilir (2, 16).
BazÝ aÛa• tŸrlerinin tohumlarÝ uygun nem, uygun
sÝcaklÝk ve oksijen koßullarÝ altÝnda ekilseler bile o yÝl
•imlenip yeni bitkiler gelißtirmezler. Bu tohumlar
•imlenme engellerine sahiptirler. Bu gibi tohumlarÝn kÝsa
sŸrede •imlendirilmesi i•in •imlenme engellerinin
giderilmesi gerekmektedir. Tohumlarda •imlenmeyi
engelleyen i• faktšrler genellikle Ÿ• grupta
toplanabilmektedir (10; 14):
Kabuk kalÝnlÝÛÝ veya sertliÛinden kaynaklanan
engeller,
Embriyonun gelißmemiß olmasÝndan veya embriyonun
dinlenme gereksiniminden kaynaklanan engeller,
BŸyŸmeyi engelleyen kimi maddelerden kaynaklanan
engeller.
Son yÝllarda Auxin ya da Sitokinin gibi benzer yapÝda
biyolojik aktivitesi yŸksek olan polimerlerin sentezine
gidilmektedir. Sentetik Fitoaktif polimerler ÒPolistimulin
AG Ó (Auxine benzer) ve ÒPolistimulin KÓ (Sitokinine
benzer) bitki bŸyŸme ve gelißmesi Ÿzerinde •ok yšnlŸ
etkisi olan bitki bŸyŸme dŸzenleyicisidirler.

Ostrya carpinifolia Scop. tohumlarÝnda (10), Rosa
canina L. tohumlarÝnda (14; 15) ve Taxus baccata L.
tohumlarÝnda (13) •imlenme engeli bulunmaktadÝr. Bu
doÛal ve deÛerli taksonlarÝn fidanlarÝnÝn endŸstriyel
Ÿretimleri i•in yukarÝda deÛinildiÛi gibi •imlenme
engellerinin giderilmesi gerekmektedir. Bu doÛal odunsu
taksonlara ilißkin bilgiler aßaÛÝda verilmißtir:
Ostrya carpinifolia Scop. (= KayacÝk)
Bu aÛa• tŸrŸ genellikle GŸrgen (= Carpinus sp.) ile
karÝßtÝrÝlmaktadÝr ve sŸrekli tŸketildiÛi i•in nesli giderek
azalmaktadÝr. Oysa korunmaya alÝnmasÝ; aÛa•landÝrma
projelerinde
ve
diÛer
kullanÝm
yerlerinde
deÛerlendirilmesi gerekmektedir. YukarÝda da deÛinildiÛi
gibi KayacÝk tohumlarÝnda •imlenme engeli vardÝr.
‚imlenme engelini aßabilmek i•in tohumlarÝn 2-6 ay gibi
uzun bir sŸrede ÒSoÛukÐÝslakÓ ißleme tabi tutulmasÝ
gerekmektedir. Tohumlar Sonbahar ve KÝß aylarÝna doÛru
olgunlaßmaktadÝr. TohumlarÝn KÝß boyunca + 5 derecede
katlanarak Ülkbahara deÛin saklanmaktadÝr (11).
Bu tŸrŸn vatanÝ GŸney FransaÕdan BulgaristanÕa deÛin
tŸm Ÿlkeler baßta olmak Ÿzere SuriyeÕnin batÝsÝ, Anadolu
ve TranskafkaslardÝr (6; 9; 18). TŸrkiyeÕde mevcut

ÒHerbaryumÓ kayÝtlarÝnÝn taranmasÝ, yerli ve yabancÝ
yayÝnlarÝn gšzden ge•irilmesi suretiyle KayacÝÛÝn en son
durumdaki yayÝlÝßÝ Þekil 1Õde gšsterilmißtir.
KayacÝÛÝn Ÿ• brahtecikÕ ten olußan meyve šrtŸsŸ ,
GŸrgen cinsinin meyve šrtŸsŸnden farklÝ olarak ßißkin bir
kese gibidir. Nuks meyve olarak adlandÝrÝlan meyvesi
keselerin i•indedir. Keseler šnce beyaz; olgunlaßtÝklarÝ
zaman a•Ýk-gri devetŸyŸ renginde ve belirgin olarak
damarlÝdÝr. Tohum taßÝyan bu keseler 12-15 mm
uzunluÛunda ve 7-8 mm genißliÛinde baßaklar
olußturmaktadÝr. Her baßak Ÿzerinde ortalama 28-35
kesecik bulunmaktadÝr. Meyve sert kabuklu ve
EndospermÕsiz, kŸ•Ÿk bir fÝndÝk ßeklindedir. ‚imlendirme
denemelerinde kullandÝÛÝmÝz tohumlarÝn 1000 tane
aÛÝrlÝklarÝ ortalama 9,646 gr olarak saptanmÝßtÝr.
Taxus baccata L (= Porsuk)
‚oÛunlukla aÛa••Ýk, aÛa• ya da •alÝ formundadÝr.
Zonguldak, KarabŸk ve BartÝn yšrelerinde 20-35 m
boylarÝnda Porsuk aÛa•larÝna rastlanÝlmakta; hatta bu
yšrelerde PorsuÛun meßcere (=bŸk) olußturduÛu
bilinmektedir. Son yÝllarda bu bitkinin tŸm organlarÝnda
bulunan Taxin alkaloidiÕnin kanser hastalÝÛÝnÝn
iyileßtirilmesinde kullanÝlabilecek ila• elde etme olasÝlÝÛÝ
belirdiÛi i•in bu bitki tŸm dŸnyanÝn dikkatini •ekmektedir
(13). Uzun šmŸrlŸ bir bitkidir ve ortalama 2000-3000 yÝl
yaßayabilmektedir (5).
TŸrkiyeÕnin BatÝ ve doÛu Karadeniz ormanlarÝnda
doÛal yayÝlÝß yapmaktadÝr. AyancÝk, Bolu, Zonguldak
illerinde ve TrakyaÕda Istranca daÛlarÝnda doÛal yayÝlÝß
yaparlar. En iyi gelißimini KarabŸk-Yenice ormanlarÝnda
yapmaktadÝr. Bu tŸrŸn doÛal yayÝlÝß alanlarÝ Þekil 1Õde
gšsterilmißtir.
Porsuk aÛa•larÝnÝn tohumlarÝ Sonbahar baßlarÝnda
olgunlaßÝrlar. Tohum kap•Ýk (=Arillus) adÝ verilen etli bir
šrtŸ ile •evrilmißtir (17). Etli kÝsÝm olgunlaßÝnca kÝrmÝzÝ
renk alÝr, i•inde tek ve sert bir tohum vardÝr. Uygulamada
•ekirdek tohumlar serin bir katlamaya tabi tutulurlar ve
izleyen Ülkbaharda ekilirler. Uzun sŸre dayanabilir, bu
nedenle 4 yÝl kadar rutubetli kumda saklanabilirler.
Ortalama 1000 tane aÛÝrlÝÛÝ 60 gr.ÕdÝr (13). Bu tŸrŸn
tohumlarÝnÝn •imlenmesine ait henŸz tatmin edici bir
laboratuar •alÝßmasÝ mevcut deÛildir. AyrÝca bu tŸrŸn
doÛal koßullarda 2 yÝlda ancak •imlendiÛi bilinmektedir.
Rosa canina L. (= Kußburnu)
Kußburnu sistematik yšnden Rosacea familyasÝ, Rosa
L. cinsi i•inde yer alan 200 taksondan ve TŸrkiyeÕde yayÝlÝß
yapan 25 taksondan biri olup KÝßÝn yapraÛÝnÝ dšken bir
•alÝdÝr (4). DŸnya Ÿzerinde Avrupa, Asya ve KuzeybatÝ
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Harita 1.

O.carpinifolia (*); T.baccata (•); R. CaninaÕnÝn (∆) DoÛal yayÝlÝßÝ.

AfrikaÕda doÛal yayÝlÝß yapmaktadÝr (8). GŸnŸmŸzde
Kußburnu bitkisinden olduk•a deÛißik bi•imlerde
yararlanÝlmaktadÝr: Meyveleri ißlenerek re•el, marmelat,
meyve suyu, •ay gibi yiyecek ve i•ecekler Ÿretilmektedir.
Yama•larda, kumlu arazilerde ve kurak bšlgelerde
šzellikle DoÛu ve Ü• AnadoluÕda yetißebilmektedir. Birlikte
bulunduÛu Berberis vulgaris L.; Berberis crataegina D.C.;
Juniperus oxicedrus L.; Juniperus foetidissima Willd;
Cotoneaster sp.; Acer tataricum L. gibi diÛer bitkilerle
Kserofil karakterli bitki formasyonu olußturarak šnemli
kollektif yararlar saÛlamaktadÝr.
Herbaryum kayÝtlarÝndan ve yayÝnlardan alÝnan doÛal
yayÝlÝßlar Þekil 1Õde gšsterilmißtir. YukarÝda da deÛinildiÛi
gibi DoÛu ve Ü• AnadoluÕda genellikle Kserofil nitelikteki
vejetasyon i•erisinde yer almaktadÝr. Dikey yayÝlÝßÝnÝ 301700 (2000) mÕler de yapmaktadÝr. BatÝ Karadeniz
bšlgesinde BartÝn, KozcaÛÝz, Kumluca, Kurucaßile,
‚aycuma, Devrek, DŸzce, YÝÛÝlca, Ak•akoca, Sakarya,
Üzmit, Kastamonu, Sinop, Samsun, Bafra, Terme gibi
yšrelerde ve BatÝ Karadeniz sahillerinin i• kesimlerinde
doÛal yayÝlÝß yapmaktadÝr (12).
Kußburnu bitkisinde olgunlaßan •i•ek tablasÝ etli ve
•oÛu kez kÝrmÝzÝ veya pas renginde, ya da etli fÝ•Ý
bi•iminde Bakka (= ŸzŸmsŸ) meyvedir. BilindiÛi gibi
ŸzŸmsŸ meyveler •ok sayÝda tohum taßÝyan, PerikarpÕÝn
en dÝß tabakasÝ Ekzokarp ince bir zar veya az •ok kalÝn bir

kabuk halinde, mezoendokarp tabakalar halinde etlenmiß
sade meyve tipidir. Meyveler Ÿzerinde yaptÝÛÝmÝz
šl•melerde •aplarÝn ortalama 1,4 cm; boylarÝn 2,4 cm
olduÛu; her meyvede 24-30 meyve olduÛu saptanmÝßtÝr.
Materyal ve Metod
AraßtÝrmamÝzda Ÿ• odunsu taksonun tohumlarÝnda
•imlenmenin hÝzlandÝrÝlmasÝ i•in aktivasyon denemeleri
ger•ekleßtirilmißtir. Her taksona ait tohum materyali
hakkÝnda bilgiler edinilmiß ve son zamanlara kadar
uygulanan yšntemler gšzden ge•irilmißtir. Bitki
tohumlarÝnÝ •imlendirme yšntemlerinden olan ÒKatlamaÓ
yšntemi •ok zaman aldÝÛÝndan daha hÝzlÝ •imlenme
olanaÛÝ saÛlayan yšntemler dikkate alÝnmÝßtÝr. Ancak her
Ÿ• takson i•in ger•ekleßtirilmiß olan diÛer deneme
sonu•larÝ dikkate alÝnmÝßtÝr (14). Aktivasyon ißlemlerinde
oksijenli su kullanÝmÝ yšntemi planlanÝrken bu konuda
diÛer Ÿlkelerde yapÝlan araßtÝrmalardan da yararlanÝlmÝßtÝr
(3; 7). AyrÝca her taksonda uygulanan •imlendirme
yšntemi benzer olmadÝÛÝndan ayrÝ ayrÝ verilmißtir.

Ostrya carpinifolia Scop. materyali ve uygulanan
yšntemler
AraßtÝrma materyali BartÝn ili Amasra il•esi Orman
amenajman planÝna gšre Amasra serisi 48 No.Õlu
bšlmesinde doÛal olarak yetißen KayacÝk aÛa•larÝndan
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alÝnmÝßtÝr. …rneklerin alÝndÝÛÝ alanÝn rakÝmÝ ortalama 270
mÕ dir. Bu bšlme ormancÝlÝktaki ifadesiyle Ò‚ok Bozuk
KayÝnÓ, Ò‚ok Bozuk KarÝßÝk BaltalÝkÓ, Ò‚ok Bozuk Meße ve
DiÛer YapraklÝlarÓ kodlarÝyla tanÝmlanan meßcere
tiplerinden olußmaktadÝr. BaßlÝca aÛa• tŸrleri Quercus
petrea subsp petrea; Carpinus betulus L., Fraxinus
oxicarpa subsp. angustifolia, Acer campestre L., Fagus
orientalis Lipsky, Tilia sp. Castanea sativa Mill., Pinus
brutia TenÕdir. AyrÝca Rubus sp., Rhododendron ponticum
L., Erica arborea L., Myrtus communis L., Cornus mas L.,
Phylleria sp., Laurus nobilis L. gibi aÛa••Ýk ve •alÝlara ve
zengin diÛer otsu floraya rastlanÝlmaktadÝr.
Tohumlar i•inde pamuk bulunan Petri kaplarÝna
birbirine deÛmeyecek ßekilde •imlendirilmek amacÝyla
konulmußlardÝr. ‚imlendirme denemesinde tohumlara
aßaÛÝdaki ißlemler uygulanmÝßtÝr:

•imlendirme ortamlarÝ saÛlandÝktan sonra TŸrkiyeÕde
Ÿretilen ÒID Üklimlendirme ve StabiliteÓ dolabÝna
•imlendirme amacÝyla konulmußlardÝr. DolabÝn ÝsÝ ayarÝ
21-24 dereceye ayarlanmÝß; dolabÝn nemliliÛi % 80 olarak
dŸzenlenmiß; onuncu, yirminci ve otuzuncu gŸnlerde
•imlenen tohum sayÝlarÝ bulunmuß ve yŸzdeler
hesaplanmÝßtÝr. Uygulanan •imlenme ortamlarÝ aßaÛÝdaki
ßekildedir:
Kontrol ( su ile )
75 derecedeki suda 5 dakika tutma
% 3ÕlŸk oksijenli su ile muamele
PS-AG 30 mg/ l
PS-AG 50 mg / l

A Ð Kontrol ( su )

Sonu•lar

B - 75 derece suda 5 dakika tutma

Materyal ve yšntem bšlŸmŸnde de deÛinildiÛi gibi
deÛißik yšntemlerle •imlendirmeye alÝnan tohumlarÝn
•imlenme yŸzdelerine ilißkin veriler Tablo 1Õde
šzetlenmißtir.

C - % 3ÕlŸk oksijenli su ile muamele
D Ð PS-AG 30 mg / l ( 1-3 ) saat
E Ð PS- K 30 mg / l ( 1-3 ) saat

Taxus baccata L. Materyali ve Uygulanan Yšntemler
AraßtÝrma materyali olarak tohumlar KarabŸk-Yenice
il•esi sÝnÝrlarÝ i•erisinde yer alan doÛal Porsuk
aÛa•larÝndan 1997 yÝlÝnda elde edilmißlerdir. KayacÝÛa
benzer ßekilde i•lerinde pamuk bulunan Petri kaplarÝna
20Õßer adet konulmußlardÝr. Tohumlar •ok bol
olmadÝklarÝndan saÛlanmalarÝ gŸ• olmuß ve az sayÝda
denemeye alÝnmÝßlardÝr. TohumlarÝn •imlenmesi i•in
aßaÛÝdaki yšntemler uygulanmÝßtÝr:
Kontrol ( su )
75 derecedeki suda 5 dakika tutma
H2O2 ile ( % 3ÕlŸk ) muamele etmek
H2SO4 ile muamele etmek
TohumlarÝn yaralanmasÝ
PS-Ag 35 mg / l ( 1 )
PS-K 35 mg / l, ( 1-3 saat )

Ostrya carpinifolia
‚imlendirme Sonu•larÝ

(=

KayacÝk)

TohumlarÝ

KayacÝk
tohumlarÝnda
ÒKatlamaÓ
dÝßÝndaki
•imlendirme denemeleri ilk kez yapÝlmÝßtÝr. Katlama
yšntemi, ile yapÝlan •imlendirme denemeleri bu tŸrde
yaklaßÝk 24 Ð 28 hafta sŸrmektedir ve bu sŸre
uygulamacÝlar i•in •ok uzun olarak kabul edilmektedir
(14). Katlama yšntemiyle yapÝlan •imlendirme
deneylerinde % 27-65 oranlarÝnda •imlenme yŸzdesi elde
edilmißtir (2). Bu •imlenme oranÝ •ok dŸßŸktŸr ve KayacÝk
tohumlarÝ yukarÝda da deÛinildiÛi gibi zor •imlenen ve
•imlenme engeli olan tohumlardÝr. AraßtÝrmamÝzda
•imlenmeyi aktive edici (hÝzlandÝrÝcÝ) hormonlar
kullanÝlarak bu sŸre 14 gŸne indirilmiß; •imlenme
yŸzdeleri ÒPS- AG 30 mg / lÓ hormonuyla maksimum %
64Õe •ÝkarÝlmÝßtÝr. DiÛer yšntemlerin sonu•larÝ Tablo 1Õde
gšsterilmißtir. AyrÝca 1000 tane aÛÝrlÝÛÝ 9,646 gr olarak
bulunmußtur. Bu deÛer aynÝ familyada olan GŸrgen
cinsinde 33,300 grÕdÝr (14).

Rosa canina L. Materyali ve Uygulanan Yšntemler

Taxus baccata L. (= Porsuk)ÕnÝn ‚imlendirme
Denemeleri Sonu•larÝ

AraßtÝrma materyali olarak BartÝn ili merkez AÛdacÝ
KšyŸ sÝnÝrlarÝ i•indeki BartÝn-AÛdacÝ yolu Ÿzerinde doÛal
olarak bulunan Rosa canina L. taksonunun 1997-1998
kÝß aylarÝnda toplanan meyvelerinden elde edilen tohumlar
kullanÝlmÝßtÝr. Bu tohumlar denenen diÛer tohumlar gibi
Petri kaplarÝna 50Õßer adet konulmußlardÝr. …ngšrŸlen

Bu taksonun bir •ok kullanÝm yeri olduÛundan ve en
son olarak da kanser hastalÝÛÝnÝn saÛaltÝmÝnda šnem
kazandÝÛÝndan endŸstriyel Ÿretimi sšz konusudur.
Materyal ve Yšntem bšlŸmŸnde de deÛinildiÛi gibi
tohumlarÝ zor •imlenen; doÛal koßullarda ancak 2 yÝl sŸre•
alan bir yapÝya sahiptir. Daha šnceden laboratuarlarda
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Tablo 1.

Ostrya carpinifolia , Taxus baccata , Rosa canina TohumlarÝnÝn ‚eßitli Ortamlarda ve ‚eßitli SŸrelerdeki ‚imlenme YŸzdeleri (*‚imlenme
deneyi uygulanmadÝ).

Rossa caninaÕda
‚imlenme yŸzdelir

Üßlemler

Kontrol
Kaynatma (75 C)
PS- AG 30 mg/l
PS- AG 35 mg/ l
PS-AG 50 mg/l
PS-K 30 mg/l
PS-K 35 mg/l
H2SO4
H2O2
TohumlarÝn YaralanmasÝ

Taxus baccataÕda
•imlenme yŸzdeleri

10. gŸn

20. gŸn

30. gŸn

4.3

4.3
12.2

2
6.5
21.9

*
13.3
*
*
*
8
*

*
22.2
*
*
*
10
*

64
*
4.4
*
*
*
6
*

yapÝlan •imlendirme denemeleri de tatmin edici deÛildir
denilebilir. AraßtÝrmamÝzda uygulanan •imlenmeyi
hÝzlandÝrÝcÝ yšntemlerle 4 ay sonucunda tatmin edici
sonu•lar alÝnmamÝßtÝr. En iyi sonu• ÒPS Ð K 35 mg / lÓ
hormonu uygulanan tohumlarda sadece % 15-35 oranÝna
ulaßÝlmÝßtÝr (Tablo 1).

Rosa canina (= Kußburnu) ‚imlendirme Denemesi
Sonu•larÝ
Dšrt ayrÝ •imlendirme yšntemiyle •imlendirmeye
alÝnan tohumlarÝn •imlendirme yŸzdeleri Tablo 1Õde
gšsterilmißtir. Onuncu, yirminci ve otuzuncu gŸnlerin
sonunda en iyi •imlenme oranÝna ÒPS-AG 50 mg / lÓ
hormonu ile % 22,2 ile ulaßÝlmÝßtÝr. Ancak bu sonu• ta
tatminkar deÛildir.
TartÝßma
Ele alÝnan bu Ÿ• doÛal tŸrŸn tohumlarÝnda •imlenme
engeli bulunmasÝ ve •imlenmesinde sorunlar bulunmasÝ
elbette tohum yapÝlarÝndan kaynaklanmaktadÝr. Bu tŸrler
doÛada nesillerini sŸrdŸrdŸklerine gšre henŸz yapÝlan
araßtÝrmalarda doÛal koßullardaki baßarÝ oranÝna
ulaßÝlamamÝßtÝr denilebilir. Dikkat edilirse en yŸksek
•imlenme oranÝna % 64Õle Ostrya carpinifoiaÕda
ulaßÝlmÝßtÝr. Bu •imlenme oranÝ tatmin edici deÛildir ve en
az % 90-95 oranÝna ulaßmak gereklidir. AyrÝca Taxus

1. ay

Ostrya
Carpinifol ia

2. ay

3. ay

4. ay

*

*

5
*

10
*

*
*

5
*
*
5

15
*
*
15
5
5
10

35
*
*
35
10
15
15

5
5

14. gŸn
16
8

*
*
56
*
*
32
*

baccataÕnÝn tohumlarÝ son derecede azdÝr ve mutlaka
yŸksek bir •imlenme oranÝna ulaßmak gerekmektedir. Bu
durumda yeni •imlendirme yšntemleri bulunmalÝ , ya da
hormon ve asitlerde yeni oranlar uygulanarak ileri
dŸzeyde denemelere devam edilmelidir. Son olarak
tohumla (Generatif) yšntemlerde fazla Ýsrar edilmemeli,
son yÝllardaki Biyoteknolojik gelißmelerin ÝßÝÛÝ altÝnda
Vejetatif Ÿretim yšntemleri denenmelidir.
…neriler
Ele alÝnan doÛal tŸrlerden Taxus baccataÕnÝn insanlar
i•in yaßamsal šnem taßÝmasÝ nedeniyle tŸm TŸrkiyeÕdeki
doÛal yayÝlÝßlarÝ daha ayrÝntÝlÝ olarak ele alÝnmalÝdÝr. BatÝ
KaradenizÕde šzellikle KarabŸkÐYeniceÕdeki doÛal Porsuk
ormanlarÝ Genetik Rezerv olarak ayrÝlmalÝdÝrlar.

Ostrya carpinifolia tŸrŸ i•in de yukarÝda sšzŸ edilen
tŸm šneriler ge•erlidir. Odununun deÛerli olmasÝnÝn
yanÝnda šnemli bir park ve bah•e aÛacÝ olmasÝ da dikkate
alÝnmalÝdÝr. Orman fidanlÝklarÝmÝzda endŸstriyel olarak
fidan Ÿretimlerine baßlanÝlmalÝ ormancÝlÝk uygulamalarÝna
ve peyzaj dŸzenlemelerine aktarÝlmalÝdÝr. Keza Rosa
caninaÕnÝn tŸm TŸrkiyeÕdeki yayÝlÝßlarÝ ve bunun yanÝnda
BatÝ Karadeniz Bšlgesinden baßlanarak doÛal Rosa
taksonlarÝ tek tek ele alÝnmalÝ šzellikle gÝda sektšrŸne,
erozyon kontršlŸne ve peyzaj dŸzenlemelerine uygun
taksonlar ayrÝntÝlÝ olarak araßtÝrÝlmalÝdÝr.
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